




















































































                                        
1 Page and Thorn (1998:179) found that only 37% of local authorities could provide an estimate of the existing volume of 
domestic and international visitors in their region and a mere 12% could provide an estimate of tourism forecasts of 
visitor numbers for their region in the year 2000.  
 
3








































                                        






























Tourist  and  day  trippers  come  ‘over  the  hill’  to  visit  Akaroa  because  it  is 
different  to  other  townships,  and  they  will  not  continue  to  arrive  in  such 
numbers  if  this  difference  is  not  maintained….  One  of  the  most  important 
elements  in  this difference  is  the visual appear[ance] of historic buildings and 
their additions,  constructed  in harmony with  the original  shops and houses.… 








































The  aim  of  the  tourism  committee  [within  the BPDC]  is  to  attract  tourists  to 
Banks Peninsula and council funds are allocated to that.  However, once tourists 
are in the area it is the responsibility of private tourist operators to attract them 









                                        
3 Displeasure at the Council’s marketing activities was exacerbated by the perception that the Council’s very limited 
tourism funds were ill directed.  Between 1991 and 1993, Akaroa received only $3,300 for the operation of the Akaroa 
Information Centre, at a time when the Wanaka District was receiving $165,000 each year for promotion from their local 








































                                        
4 Arrowtown is a preserved colonial township close to the tourist resort of Queenstown.  Napier is known as the Art Deco 










































                                        
5 While the height of the buildings and the historical value of the building had been the main issues raised in submissions 
from the ANTN, the reason this building proposal was turned down was inadequate vehicle access and parking space 




































































In  the  red  corner, we have  the developers,  the  architect with  a penchant  for 
pale‐pink  concrete  tilt  slab,  the  expensive  lawyers  and  the  largely  compliant 
council.    In  the  blue  corner,  there  are  the  residents  who  like  old  buildings, 
exuberant  gardens  and  cautious  changes  and  whose  weapons  are  the 








Remove  the  old buildings, however undistinguished  they may be  individually, 
and bung  in half a dozen barrack‐block accommodation units, empty  for  large 
parts of the year and devoid of trees and gardens, .… overshadow major public 
buildings  such  as  the  Gaiety  Theatre  and  deprive  the  neighbours  of  their 
peaceful privacy, and the effect of the whole is destroyed.  Those immeasurable 
qualities– charm, a  sense of  the past,  the  style of a  small‐scale, viable human 
community  set  in  an  awe‐inspiring  landscape–  all  this  disappears.…    Such 
indifference  to  the  impact  of  individual  buildings  is  always  irritating,  but  in 
Akaroa  it  makes  no  sense  whatever,  since  the  economy  here  is  directly 
dependent on  the marketing of  that  intangible:  charm.   This  is a  tourist  town 









scenic resorts  in the country, Akaroa's major differentiator  [sic]  is  its charming 
historic character.  (Thompson 1998:5–6) 
The level of success of the ANTN/ACT belies the degree of opposition to their campaign amongst 
many residents of Akaroa.  It is beyond the scope of this chapter to explore this opposition, 
which has been explored extensively elsewhere (see Fountain 2002, Fountain and Hall 2002), 
suffice to say that malicious gossip, strained friendships, and a bitter and accusatory 
undercurrent ran through Akaroa in the winter of 1996, largely as a result of the ANTN’s 
activities (Cunliffe, 1996).  However viewpoints opposing the ANTN were rarely heard in the 
public debate over this issue.  The ability of the ANTN/ACT to succeed in the face of opposition 
reflects the fact that the cultural capital of their spokespeople equipped them admirably for the 
task at hand.  Throughout this campaign, the spokespeople of these organisations demonstrated 
‘linguistic confidence’ in their ability to express their opinions in both spoken and written form 
to the wider public, thereby garnering support and publicity.  In this way, their linguistic 
confidence acted an important source of power in a cultural economy in which groups struggle 
to have their view of place prioritised over competing cultural understandings.  The role of 
culture as a source of power has been most clearly developed by Bourdieu (1984), whose 
concept of ‘habitus’, ‘taste’, or class culture, refers to the means by which members of social 
classes distinguish themselves from one another on the basis of education, occupation, lifestyle 
choices, tastes and values.  Furthermore, Bourdieu argues that those people who have the 
cultural capital acquired through a middle class education are equipped with the knowledge and 
skills to express their tastes and values more effectively than those without this form of 
education (1984:53–54).   
Existing tourism research suggests that those people with this form of cultural capital are most 
likely to consume heritage tourism, or places high in heritage value (Merriman, 1991; Walsh, 
1992; Richards, 1996), and are the group most often involved in heritage conservation and 
green lobby groups (Urry, 1990, 1995).  The leading members of the ANTN clearly demonstrated 
an affinity to this ‘middle class’ form of cultural capital.  Examination of the characteristics of 
ANTN members reveals that while all occupational groups were represented in the membership, 
those with professional occupations were disproportionately represented and there was a 
strong representation of artists, poets and authors.  The six main spokespeople for the Treasure 
Network were consultants, writers and members of the ‘artistic classes’ as one opponent 
described them (Akaroa Mail, 26/1/1996:2).   
While the organisation’s central aims were not tourism‐related, the activities and efforts of the 
Akaroa National Treasure Network and the revitalised Akaroa Civic Trust have ensured that 
Akaroa’s built charm maintains a prominent position in the promotion of Akaroa as a tourist 
resort.  An examination of the promotional material and images used to publicise Akaroa today 
draws heavily on the appeal of the built heritage of the district.  This emphasis on the Historic 
element in Akaroa’s promotional strategy is apparent on the centralised web site for Akaroa, 
which the ADP established early in 2000.  The welcome page on this website invites visitors to 
‘Explore the village with its colonial architecture, craft stores, and cafés’ (ADP, 2003a).  This site 
utilises three themes to provide hyperlinks to the district’s tourist facilities and attractions: 
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‘Wild Akaroa’, ‘Romantic Akaroa’, and ‘Historic Akaroa’.  The ‘Historic’ page invites the visitor to 
‘guide yourself along the Historic Walk’ which takes in the ‘narrow‐gauge roads … lined with 
colonial cottages, and the historic buildings of the main street … still occupied by local 
businesses’ (ADP, 2003b).  A company offering holiday homes invites potential tourists to ‘Come 
explore Akaroa’s historic precinct and step back into Maori, French and British settlement 
history within Canterbury’s first township’ (N.H. McCrostie & Co, 2003).  Best Western Tours 
(2002) alludes to the appeal of the streetscape, rather than just individual buildings: “Marvel at 
the beauty of the historic churches, buildings and cemeteries.  Smell the lavenders and heritage 
roses and watch for walnuts and oaks planted by the early settlers’. The Akaroa Civic Trust has a 
website presence also in the form of an online version of the Akaroa Historic Area Database.  
This website includes a history of the Akaroa Civic Trust and the township, and contains a 
searchable database of all historic buildings in Akaroa’s Historic Area (ACT, 2003).  While this 
level of detail possibly would only appeal to the most dedicated heritage tourist, the work of the 
ACT has ensured that should still be possible for other tourism businesses and organisations to 
refer to Akaroa’s ‘timeless relaxed atmosphere’ for some time to come (The New Zealand Health 
and Travel Information Network, 2003). 
Conclusion 
This chapter has shown that to focus on explicit ‘tourism policy’ and the economic processes of 
destination image formation and promotion is flawed.  In the case of Akaroa, the preservation 
and strengthening of the destination’s historic appeal emerged out of a more general concern to 
preserve the built heritage and streetscape of the township.  The insights presented here 
highlight the cultural and political nature of destination image formation and contestation and 
reveals that economic hegemony is not the only, or necessarily the most important, source of 
power in debates over the most appropriate destination image for a tourist destination 
(Jackson, 1991; Braithewaite 1992; Fountain, 2002).  In the case of the ANTN, the cultural capital 
and linguistic ability of the organisation’s key spokepeople played a crucial role in the success of 
their campaign.  It has highlighted also, however, the importance of the use of the rhetoric of 
tourism by the ANTN to ensure that their goals could be achieved, at a time when the district’s 
long term wellbeing was increasingly reliant on the visitor industry.  While the motivation of the 
Akaroa National Treasure Network to see the built heritage of Akaroa preserved was not 
primarily tourist related, their activities and efforts have ensured that Akaroa’s built charm 
maintains a prominent position in the promotion of Akaroa as a tourist resort into the twenty‐
first century.   
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